**Homilie – Hoogfeest Hemelvaart van de Heer – jaar B 13.05.2021** *Handelingen 1, 1-11 / Psalm 47 / Efeziërs 4, 1-13 / Marcus 16, 15-20*

Zowel de eerste lezing als het evangelie vertellen ons over Jezus’ hemelvaart. Na zichtbaar aan zijn leerlingen verschenen te zijn, neemt Hij van hen afscheid. Maar Hij laat geen ontgoochelde groep mensen achter. Integendeel, Lucas, de evangelist die we volgend jaar zullen beluisteren, schrijft dat ze na Jezus’ hemelvaart *‘met grote blijdschap naar Jeruzalem terugkeerden’* (Lc. 24, 52). Waarom? Het feest dat wij vandaag vieren geeft ons hierop een tweevoudig antwoord.

Allereerst verkondigt dit feest nogmaals de werkelijkheid van de verrijzenis. Nu Pasen reeds enkele weken voorbij is, zien we duidelijker wat aan Jezus gebeurde. Hij werd door mensen in het ongelijk gesteld, door de joodse religieuze leiders veroordeeld en terechtgesteld als een misdadiger. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt. God heeft zich aan de kant van zijn Zoon geschaard en Hem laten delen in Zijn heerlijkheid. Ten hemel opgenomen *‘zit hij thans aan de rechterhand van God’*(Mc. 16, 19). Zijn heengaan is dus geen reden om verdrietig te zijn. Het is eerder een aansporing tot blijdschap omdat het een bevestiging inhoudt van Zijn manier van leven. Zijn bevrijding uit de dood draagt tegelijk een belofte in zich voor ieder van ons. Want met Pasen én met Hemelvaart vieren wij dat Jezus is aangekomen waar ook wij verwacht zijn: bij God, Zijn en ook onze Vader. Ook ons wordt een toekomst aangezegd over de grenzen van ons menselijk bestaan heen.

De tweede reden waarom ‘Hemelvaart’ een feestelijke dag is, lezen we in het toegevoegde slot van het Marcusevangelie dat wij vandaag beluisterd hebben. Al is Jezus niet meer zichtbaar onder zijn leerlingen aanwezig, toch blijft Hij als de Verrezene bij hen. Zijn nabijheid is zelfs veel intenser, veel alomvattender geworden, omdat Hij niet meer gebonden is aan tijd en ruimte zoals voordien. Dit besef was al stilaan bij de leerlingen gegroeid doorheen de verschillende ontmoetingen met hun Heer na de verrijzenis. Zijn hemelvaart is dus geen echt afscheid, het is eerder een nieuwe manier van verbondenheid tussen Jezus en zijn leerlingen. Wanneer zij daarna van Hem zullen getuigen en overal rondtrekken om de Blijde Boodschap te verkondigen, dan zullen zij er niet alleen voor staan. *‘De Heer werkte met hen mee en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen’*. Zo eindigt het Marcusevangelie.

De opdracht die Jezus van de Vader had ontvangen, geeft Hij nu door aan zijn leerlingen, met de belofte dat Hij hun inzet zal ondersteunen en vruchtbaar maken. Zo verbindt Hemelvaart de nieuwe aanwezigheid van de verrezen Jezus onder zijn leerlingen met de zending die hen wordt toevertrouwd. Zij worden enthousiaste getuigen van hun Heer met wie ze drie jaren hebben rondgetrokken.

Ook voor ons klinkt er uit dit feest duidelijk een oproep om te getuigen. Al te veel spreken we over Gods afwezigheid. We vinden misschien ook dat er toch zo weinig tastbare tekenen zijn die naar Hem verwijzen. Een dag als deze herinnert ons eraan dat de eerste getuige Jezus Christus is en na Hem allen die vanuit Zijn nabijheid en naar zijn voorbeeld proberen christen te zijn. Misschien staren wij teveel naar de hemel en hebben wij te weinig oog en bewondering voor hen die zich in deze tijd nog gelovig willen noemen.

Makkelijk is dit alles niet, ook niet toen voor de leerlingen. Daarom ook stonden ze zo naar de hemel te staren, hoorden we in de eerste lezing, en moesten twee mannen in witte gewaden hen terug bij de les brengen: *‘Wat staat ge naar de hemel te kijken?’* (Hand. 1, 11). De Geest moest nu zijn werk gaan doen nu Jezus zelf van hen weggegaan was. Die Geest zal niet alleen de leegte vullen die mogelijk na zijn heengaan is ontstaan, de Geest zal hen alles in herinnering brengen wat Jezus gezegd en gedaan had. Die Geest zal hun bron van inspiratie en kracht zijn om, te midden van de concrete levensomstandigheden die zij meemaken, hun leerling-zijn concreet gestalte te geven.

Die eerste lezing was het begin van de Handelingen van de apostelen, een soort verslagboek van de activiteiten van Jezus’ leerlingen nadat Hij uit hun midden was weggegaan. Het is geschreven door de evangelist Lucas. Je zou kunnen zeggen: Handelingen is deel twee van zijn evangelie. Hij schrijft het voor een zekere Theofilus. Een prachtige naam, want het betekent: *‘vriend van God’*. Lucas vertelt in dat verslagboek hoe de leerlingen inderdaad kracht hebben ontvangen om van Jezus te getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria tot het einde der aarde.

Dat boek van Lucas is ook tot ons gericht. Ook wij zijn Theofilus. Ook wij mogen ons vrienden van God weten. Ja, God ziet het met ons zitten. Dus niet naar de hemel zitten staren, aar aan de slag gaan om demonen uit te drijven, nieuwe talen te spreken, slangen op te nemen en zieken de handen op te leggen. Je zult zien hoe de wereld zal veranderen, ja Gods droom kan mee door ons werkelijkheid worden.



*‘Wat staan jullie naar de hemel te staren? Jullie moeten niet staren naar het niets, maar doen wat Jezus aan zijn leerlingen, en ook aan jullie heeft opgedragen: in deze wereld meebouwen aan Gods Rijk van liefde en vrede.’*

*Jan Verheyen – Lier.*

*Hemelvaart van de Heer B – 13.5.2021*